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And›r›n Yöresi Do¤u Kay›n› (Fagus orientalis Lipsky.) Odununun
Baz› Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi
‹brahim BEKTAfi, Cengiz GÜLER
Sütçü ‹mam Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisli¤i, Kahramanmarafl - TÜRK‹YE

Gelifl Tarihi: 06.06.2000

Özet : Bu araflt›rma ile And›r›n yöresi do¤u kay›n› (Do¤u Akdeniz Bölgesi) odununun baz› fiziksel özelliklerini tespit etmek ve bu
özelliklerin Karadeniz Yöresi do¤u Kay›n› odunu özellikleri ile karfl›laflt›r›lmas› amaçlanm›flt›r. Araflt›rmada, And›r›n (Kahramanmarafl)
yöresinden al›nan deneme a¤açlar›ndan elde edilen örneklerde, hava kurusu yo¤unluk, tam kuru yo¤unluk, hacim yo¤unluk de¤eri ve
çal›flma özellikleri belirlenmifltir. Yap›lan ölçümler sonucunda, verilerin istatistiki analizi ile And›r›n yöresi do¤u kay›n› odununda; hava
kurusu yo¤unluk 0,663 g/cm3, tam kuru yo¤unluk 0,631 g/cm3, hacim yo¤unluk de¤eri 0,522 g/cm3, radyal yönde daralma miktar›
% 7,23, te¤et yönde daralma miktar› % 7,91, boyuna yönde daralma miktar› % 10,13, hacmen daralma miktar› % 15,27, radyal
yönde geniflleme miktar› % 8,54, te¤et yönde geniflleme miktar› % 9,63, boyuna yönde geniflleme miktar› % 0,12 ve hacmen
geniflleme miktar› % 18,29 olarak belirlenmifltir. And›r›n yöresi do¤u kay›n›n hava kurusu yo¤unluk, tam kuru yo¤unluk, hacim
yo¤unluk de¤eri ve daralma miktar› Karadeniz do¤u kay›n›ndan düflük, geniflleme miktar›n›n ise yüksek oldu¤u belirlenmifltir. Bu
de¤erlendirmeler ›fl›¤›nda, Karadeniz do¤u kay›n› odununun, Akdeniz do¤u kay›n›ndan daha a¤›r ve özellikle, geniflleme miktar›
aç›s›ndan daha stabil olmas› nedeniyle, bu tür kullan›l›rken, Karadeniz do¤u kay›n›na öncelik verilmelidir.
Anahtar Sözcükler: Do¤u kay›n›, yo¤unluk, daralma, geniflleme

The Determination of Some Physical Properties of Beech Wood
(Fagus orientalis Lipsky.) in the And›r›n Region
Abstract : The main aim of this study was to determine some physicals properties of the beech wood (Fagus orientalis Lipsky.)
naturally growing in the And›r›n region (the East Mediterranean region), and compare these properties with those of beech wood
growing in the Black Sea region. The physical properties investigated were air and oven-dry density, basic density value, tangential,
radial, longitudinal and volumetric shrinkage and swelling. The tests of the physical properties were performed on small clean
specimens of beech wood selected from the most suitable stands by following the conventional methods. The average air-dry density,
oven-dry density, basic density value, volumetric shrinkage, radial swelling, tangential swelling, longitudinal swelling and volumetric
swelling were 0.663 g/cm3, 0.631 g/cm3, 0.522 g/cm3, 7.23%, 7.91%, 0.13%, 15.27% 8.54%, 9.63%, 0.12% and 18.29%,
respectively. All the values of the beech wood in the East Mediterranean region were found to be lower than the beech wood in
Black Sea Region except for volumetric swelling. From the results of this study, the wood of the Black Sea eastern beech is found
to be more stable due to swelling and has high density wood in comparison with the wood of the Mediterranean sea beech; therefore,
Black Sea eastern beech wood is recommended in end-use areas.
Key Words: Eastern beech, density, shrinkage, swelling

Girifl
Do¤u Kay›n›n›n (Fagus orientalis Lipsky.) en önemli
co¤rafi yay›l›fl alanlar›, Bulgaristan, Türkiye, Kafkasya ve
‹ran’d›r. Türkiye’de en genifl yay›l›fl›n› ve en iyi geliflimini
Demirköy’den Hopa’ya kadar Karadeniz sahiline paralel
uzanan da¤lar›n orta ve yüksek k›s›mlar›nda ve özellikle
kuzey bak›larda kurdu¤u saf ve kar›fl›k ormanlarda yapar.
Marmara bölgesi ile Anadolu’da da yer yer görülür. Güney
Anadolu’da Adana’n›n Pos ormanlar›nda, Amanos

da¤lar›nda ve Kahramanmarafl-And›r›n yöresinde lokal
olarak bulunur (Anon., 1987, Yalt›r›k, 1993, Anflin ve
Özkan, 1993).
Ekonomik de¤eri çok yüksek olan bu türün,
Türkiye’de kaplad›¤› 614,615 ha. alan ile tüm ülke
ormanlar› içerisindeki pay›, % 17,8 ve genifl yaprakl› koru
ormanlar› içerisindeki pay› ise % 40,8’dir. Do¤u kay›n›,
153 milyon m3 a¤aç serveti ve y›ll›k 3,33 milyon m3 etas›
(Anon., 1987) ile Türkiye ekonomisine sa¤lad›¤› girdiler

* Bu çal›flma, Kahramanmarafl Sütçü ‹mam Üniversitesi Araflt›rma Fonu taraf›ndan desteklenmifltir (proje no: 1998/6-11).
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yan›nda, ayn› zamanda orman ürünleri sanayisinin en
temel hammaddelerinden biri durumundad›r.
Kay›n türleri üzerinde yap›lan araflt›rmalarda, botanik,
anatomik ve odun özellikleri bak›m›ndan önemli
benzerlikler oldu¤u belirlenmifltir. Malkoço¤lu (1994) ‘te,
ortalama yo¤unluk de¤erleri, tam kuru halde 0,640
3
3
g/cm , hava kurusu halde 0,660 g/cm olarak tespit
edilmifltir. Bozkurt ve Erdin (1990)’e göre yo¤unluk
s›n›flamas›nda, hava kurusu yo¤unluk 0,50-0,69 g/cm3
aras›nda olup, orta yo¤unluktaki a¤açlar grubuna
girmektedir.
Ayanc›k (Sinop) yöresi do¤u kay›nlar› üzerinde Berkel
(1941)’in araflt›rmalar›nda, tam kuru yo¤unluk 0,633
g/cm3, hava kurusu yo¤unluk 0,660 g/cm3, hacim
yo¤unluk de¤eri 0,531 g/cm3 olarak bulmufltur. Gürsu
(1960), Tokat m›nt›kas› kay›n› için, tam kuru yo¤unlu¤u
0,589 g/cm3, hava kurusu yo¤unlu¤u 0,663 g/cm3 olarak
bulmufltur. Yap›lan di¤er çal›flmalarda ise, do¤u kay›n›n›n
hacim yo¤unluk de¤erini, Berkel (1941) 0,531 g/cm3,
3
Pojouh (1974) 0,537 g/cm olarak tespit etmifltir.
Türkiye’de do¤u kay›n› ile ilgili Berkel (1941)
taraf›ndan yap›lan bir çal›flmada, hacmen daralma miktar›
% 16,21, hacmen geniflleme miktar› % 17,84 olarak
hesaplanm›flt›r. Hacmen daralma miktarlar› baz al›narak
Bozkurt ve Erdin (1990) ‘a göre yap›lan s›n›fland›rmada,
do¤u kay›n›n›n fazla daralan a¤aç türleri aras›nda yer
ald›¤› belirtilmektedir.
Yalt›r›k (1993), Malkoço¤lu (1994) ve Zaralio¤lu
(1993) taraf›ndan yap›lan çal›flmalarda, do¤u kay›n›
odunun; sert ve a¤›r, kolay ifllenebilir, kolay yar›labilir,
flok mukavemeti yüksek ve özellikle mobilya, kontrplak,
araba, parke, ayakkab› kal›b›, ambalaj sand›¤›, oyuncak,
sandal ve f›r›n kürekleri, alet saplar›, ifl ve marangoz
tezgahlar›, maden dire¤i, yakacak odun ve emprenye
edildi¤i takdirde travers imali gibi kullan›m alanlar›nda
tercih edildi¤i ortaya konmufltur.
Bu araflt›rmada, And›r›n yöresinde (KahramanmaraflDo¤u Akdeniz) lokal olarak yetiflen do¤u kay›n odununun
baz› fiziksel özellikleri belirlenerek, elde edilen verilerin
Karadeniz do¤u kay›n› ile karfl›laflt›r›lmas› planlanm›flt›r.
Yine bu çal›flma ile Türkiye genifl yaprakl› a¤aç türler
aras›nda önemli bir yeri olan ve odununun ekonomik
de¤eri yüksek olan bu türün, elde edilen verilerin analizi
ile odun özelliklerinin daha iyi bilinmesi ve orman ürünleri
endüstrisinde daha iyi tan›nmas›, amac›na uygun kullan›m
alanlar›nda de¤erlendirilmesine katk›da bulunmas›n›n
210

yan›nda, de¤iflik araflt›r›c›lar taraf›ndan elde edilen
literatür bilgilerin geniflletilmesi, ormanc›l›k literatürüne
ilave katk›lar yap›lmas› ve daha sonra yap›lacak
araflt›rmalara ›fl›k tutulmas› amaçlanm›flt›r.

Materyal ve Metot
Araflt›rma ile, daha önce fiziksel özellikleri ile ilgili
detayl› bir çal›flma yap›lmayan And›r›n yöresi (Do¤u
Akdeniz) do¤u kay›n›n›n baz› fiziksel özelliklerinin tespiti
planland›¤› için, deneme a¤açlar› bu yöreden seçilen
deneme alanlar›ndan TS 4176 (1984)’ teki esaslara
uygun olarak belirlenmifltir. Sonra, 3. bonitet s›n›f›na ait
iki ayr› deneme alan› belirlenerek, her deneme alan›ndan
ortalama gö¤üs çap›na karfl›l›k gelen 2’fler adet deneme
a¤ac› al›nm›flt›r. Tablo 1’de deneme alan› ve deneme
a¤açlar›na ait baz› bilgiler verilmifltir.
Deneme a¤açlar›n›n 15 cm’lik seksiyonlardan TS 2470
(1976)’e uygun 2 x 2 x 3 cm’lik yo¤unluk ve hacim
yo¤unluk deney numuneleri haz›rlanm›flt›r. A¤açlar›n 2-4
m’lik k›s›mlar›ndan al›nan 1 m’lik gövde seksiyonlar›ndan
ise çal›flma denemelerinden radyal ve te¤et çal›flma için 3
x 3 x 1,5 cm’lik ve boyuna yönde çal›flman›n tespiti için 3
x 3 x 10 cm’lik, deney numuneleri elde edilmifltir.
Tablo 1.

Deneme a¤açlar› ve yetiflme ortamlar›na ait baz› tan›t›c›
bilgiler.

Yetiflme ortam› faktörleri

DenemeA¤ac› No.

Deneme a¤açlar› ve yetiflme ortam›na ait
özellikler
1

2

3

4

1740

1740

1740

1740

Meyil (%)

30

25

20

17

Bak›*

NE

NE

NE

NE

Meflcere tipi

Saf

Saf

Saf

Saf

2

2

2

2

Deneme a¤ac› yafl›

106

98

114

111

Deneme a¤ac› çap› (cm)

37

30

30

32

Deneme a¤ac› boyu (m)

17

18

21

20

Ba¤›l nem (%)

68

68

68

68

Y›l. Ya¤. Mik.(ort. mm)

595,3

595,3

595,3

595,3

Y›ll›k S›cakl›k (ort. ºC)

9,4

9,4

9,4

9,4

Yükselti (m)

Kapal›l›k

*NE : Kuzey Doo¤u
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Hava Kurusu Yo¤unluk (D12)
2 x 2 x 3 cm boyutlar›nda haz›rlanm›fl olan deney
numuneleri rutubetlerini, testlerin yap›labilmesi amac›yla
standartlara uygun rutubet derecesine (% 12)
getirebilmek için, hava s›cakl›¤›n›n 20 ºC ± 2 ve ba¤›l
nemin % 65 ± 5 oldu¤u bir ortamda de¤iflmez a¤›rl›¤a
gelinceye kadar klimatize edilmifltir. Örneklerin yaklafl›k
olarak %12 rutubet derecesine ulaflmalar› sa¤land›ktan
sonra, radyal, te¤et ve boyuna yönlerdeki uzunluklar›
ölçülmüfl, numunelerin hacimleri tespit edilmifl ve
numunelerin a¤›rl›klar› belirlendikten sonra afla¤›daki
formüle göre D12 hesaplanm›flt›r (Bozkurt ve Göker,
1987).

D12

= W12 g/cm3
V 12

(1)

r1 : Örne¤in %12’nin d›fl›ndaki rutubette sahip oldu¤u
yo¤unluk
1
P : Rutubet ile yo¤unluk aras›ndaki iliflkiyi gösteren
sabit de¤er (denmelerle belirlenir)

m2 : %12 su miktar›
m1 : Çevrilecek olan yo¤unluk de¤erinin ait oldu¤u su
miktar› yüzdesi
formül (3) ‘te yer alan P1 sabitesi afla¤›daki formülle
hesaplanmaktad›r (Bektafl, 1997).
P 1 = r2 - r1
m2 - m1

(4)

Burada ;
P1 : Rutubet ile yo¤unluk aras›ndaki iliflkiyi gösteren
faktör
r1 : Tam kuru yo¤unluk

Burada;

r2 : Örne¤in sabit oldu¤u rutubetteki özgül a¤›rl›¤›

D12 : Hava kurusu yo¤unluk (g/cm3)

m1 : % 0 rutubet

W12 : Hava kurusu a¤›rl›k (g)

m2 : Örne¤in ölçüldü¤ü andaki rutubeti

3

V12 : Hava kurusu hacim (cm )
Hava kurusu özgül a¤›rl›¤›n tespitinde, örneklerin
hepsinin rutubetinin %12 olmas›n›n pratikte % 100
mümkün olmamas› nedeniyle, %12’den sapma gösteren
örneklerin %12 rutubete dönüfltürülmesi gerekmektedir.
Bunun için örne¤in ölçüldü¤ü andaki rutubetinin
bilinmesine ihtiyaç vard›r (Panshin and De Zeeuw, 1980).

M = WM - WO x 100 (%)
WO

Burada hesaplanan P1 de¤eri, numunelerin rutubetinin
%12 ’ye dönüfltürülmesinde kullan›lm›flt›r.
Tam Kuru Yo¤unluk (Do)
Hava kurusu ölçümleri yap›lan örnekler TS 2470
(1976)’e göre kurutmaya tabi tutulmufltur ve numune
a¤›rl›klar›n›n sabit hale gelmesinin tespit edilmesi ile
kurutma ifllemine son verilerek o andaki a¤›rl›klar› ve üç
yöndeki boyutlar› ölçülerek DO afla¤›daki formül
yard›m›yla hesaplanm›flt›r (Örs, 1986).

(2)
DO = WO g/cm3
VO

Burada;

(5)

M : Örnek içerisindeki rutubet yüzdesi (%)
Burada;

WM : Örne¤in rutubetli a¤›rl›¤› (g)

DO : Tam kuru yo¤unluk (g/cm3)

WO : Örne¤in tam kuru a¤›rl›¤› (g)
Böylece %12’den sapma gösteren örnekler
belirlendikten sonra Janka’n›n afla¤›daki formülü
kullan›lmak suretiyle %12 rutubetteki de¤erlerine
dönüfltürülmüfltür (Örs, 1986).
r2 = r1 + p1 (m2 , m1)
Burada;
r2 : %12 rutubetteki yo¤unluk

(3)

WO : Tam kuru a¤›rl›k (g)
3
VO : Tam kuru hacim (cm )

Hacim Yo¤unluk De¤eri (R)
Hacim yo¤unluk de¤eri R’nin tespiti için, deney
örnekleri TS 2470 (1976)’e göre, su içerisinde boyutlar›
de¤iflmez hale gelinceye kadar bekletilmifl, sonrada radyal
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(r), te¤et (t) ve boyuna (l) yöndeki ölçüleri ve tam yafl
hacmi (Vt) belirlenmifltir. Bunu takiben afla¤›daki formül
üzerinden hacim yo¤unluk de¤eri hesaplanm›flt›r (Bektafl,
1997).
R = WO g/cm3 veya kg/m3
Vt

(6)

Burada;
R : Hacim yo¤unluk de¤eri (g/cm3 veya kg/m3)
WO : Tam kuru a¤›rl›k (g veya kg)
Vt : Tam yafl haldeki hacim (cm3 veya m3)

Daralma (Su verme) ve Geniflleme (Su alma)
Çal›flma denemeleri için deneme a¤açlar›n›n 2-4 m’lik
yüksekliklerinden al›nan 1 m’lik gövde k›s›mlar›
kullan›lm›flt›r. Radyal ve te¤et yönlerdeki çal›flman›n
tespiti için, 30 x 30 x 15 mm’lik ve boyuna yöndeki
(Liflere paralel) çal›flma miktar›n› belirlemek için 30 x 30
x 100 mm’lik örnekler kullan›lmaktad›r. Çal›flma
denemeleri, TS 4083 – 4086 (1984)’teki esaslara göre
yap›lm›flt›r.
Daralma (ß)
Te¤et ve radyal daralma miktar›n› belirleyebilmek için,
örnekler su içerisinde boyutlar› de¤iflmez hale gelinceye
kadar bekletilerek doygun haldeki radyal ve te¤et ölçüleri
tespit edilmifltir. Sonra ayn› örnekler, a¤›rl›klar› sabit hale
gelinceye kadar 103 ± 2 ºC’de kurutulmufl, radyal ve
te¤et yöndeki tam kuru ölçüleri belirlenmifltir. Daha sonra
boyuna çal›flma örneklerinde bu ifllem yap›lm›fl ve boyuna
ölçüler al›nm›flt›r. Afla¤›daki formüle göre daralma miktar›
(ß) hesaplanm›flt›r (Örs, 1986).
b = Rutubetli ölçü - Tam kuru ölçü x 100 (%)
Rutubetli ölçü

(7)

Bu formülde, te¤et ve radyal daralma örneklerinde
ölçülen, te¤et yöndeki ölçüler kullan›larak, te¤et yöndeki
daralma yüzdesi (ßt), radyal yöndeki ölçüler kullan›larak
radyal yöndeki daralma yüzdesi (ßr) ve boyuna yöndeki
daralma örneklerinde ölçülen boyuna ölçüler kullan›larak
boyuna yönde daralma yüzdesi (ßl) tespit edilmifltir. Elde
edilen bu veriler kullan›larak afla¤›daki formülle hacmen
daralma yüzdesi (ßV) hesaplanm›flt›r:
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ßV (%) = ßr + ßt+ ßl

(8)

Geniflleme (α)
Te¤et ve radyal geniflleme miktar›n› belirleyebilmek
için, örnekler tam kuru hale gelinceye kadar 103 ± 2
ºC’de kurutularak, tam kuru ölçüleri al›nm›flt›r. Daha
sonra su içerisinde boyutlar› de¤iflmez hale gelinceye
kadar bekletilerek doygun haldeki radyal ve te¤et ölçüleri
tespit edilmifltir. Ayn› ifllemler boyuna geniflleme örnekleri
için de tekraralanarak ölçüler belirlenmifltir. Elde edilen
ölçüler kullan›larak radyal (αr), te¤et (αt) ve boyuna (αl)
geniflleme miktarlar› formül 9 ile hesaplanm›flt›r (Bektafl,
1997).
a = Rutubetli ölçü - Tam kuru ölçü x 100 (%)
Rutubetli ölçü

(9)

Bu formülde, te¤et ve radyal geniflleme örneklerinde
ölçülen, te¤et yöndeki ölçüler kullan›larak, te¤et yöndeki
geniflleme yüzdesi (αt), radyal yöndeki ölçüler kullan›larak
radyal yöndeki geniflleme yüzdesi (αr) ve boyuna yöndeki
geniflleme örneklerinde ölçülen boyuna ölçüler
kullan›larak boyuna yönde geniflleme yüzdesi (αl) tespit
edilmifltir. Elde edilen bu veriler kullan›larak afla¤›daki
formülle hacmen geniflleme yüzdesi (αV) hesaplanm›flt›r.
αV (%) = αr + αt + αl

(10)

Bulgular ve Tart›flma
Araflt›rmada her deneme için Gürtan, (1982) ve
Kal›ps›z, (1988) ‘deki esaslara göre istatistiki analiz
yap›larak, elde edilen deney bulgular›n›n numune say›lar›
(N), aritmetik ortalamalar› (X), standart sapmalar› (S),
varyanslar› (S2), varyasyon katsay›lar› (V), minimum
de¤erleri (Xmin) ve maksimum de¤erleri (Xmax)
hesaplanm›flt›r. Hava kurusu yo¤unluk, tam kuru
yo¤unluk ve hacim yo¤unluk de¤erleri için Tablo 2,
daralma miktar› için Tablo 3 ve geniflleme miktar› için
Tablo 4 düzenlenmifltir.
And›r›n yöresi do¤u kay›n› ile Karadeniz ve di¤er
yörelere ait kay›n odunlar›n›n fiziksel özelliklerini
karfl›laflt›rmak için Tablo 5 düzenlenmifltir.
Tablo 5 incelendi¤inde, Akdeniz kay›nlar›nda hava
kurusu yo¤unluk, Karadeniz ve Avrupa kay›nlar›ndan
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Tablo 2.

Hava kurusu yo¤unluk (D12) tam kuru yo¤unluk (D0) ve
hacim yo¤unluk de¤erleri (R).

Do¤u Kay›n›
Numune Say›s› (N)
Aritmetik Ortalama (X)
Standart Sapma (S)
Varyans (S2)
Varyasyon Katsay›s› (V)
Minimum De¤er (Xmin)
Maksimum De¤er (Xmax)

D12 (g/cm3)

D0 (g/cm3)

R (g/cm3)

260
0,663*
0,0390
0,015
5,88
0,545
0,787

260
0,631
0,0390
0,0150
6,17
0,513
0,755

260
0,522
0,0342
0,0121
6,55
0,340
0,665

*P1 = 0,0064 ( Formül 3 ve 4 için denemelerle hesaplanm›flt›r).

Tablo 3.

Daralma miktarlar›.
Daralma Miktar› (%)

Do¤u Kay›n›

Numune Say›s› (N)
Aritmetik Ortalama (X)
Standart Sapma (S)
Varyans (S2)
Varyasyon Katsay›s› (V)
Minimum De¤er (Xmin)
Maksimum De¤er (Xmax)

Tablo 4.

radyal

te¤et

boyuna

hacmen

210
7,23
2,1394
4,5769
29,6
0,87
19,3

210
7,91
2,2967
5,2749
29,02
1,73
13,53

102
0,13
0,1101
0,0121
5,24
0,01
0,50

522
15,27
0,01
19,3

Geniflleme miktarlar›.
Geniflleme Miktar› (%)

Do¤u Kay›n›

Numune Say›s› (N)
Aritmetik Ortalama (X)
Standart Sapma (S)
Varyans (S2)
Varyasyon Katsay›s› (V)
Minimum De¤er (Xmin)
Maksimum De¤er (Xmax)

radyal

te¤et

boyuna

hacmen

210
8,54
2,3362
5,0005
26,17
3,16
16,84

210
9,63
2,2974
5,2781
23,87
2,65
15,83

102
0,12
0,1149
0,0132
98,02
0,01
0,49

522
18,29
-

düflük, di¤er kay›n türlerine yak›n de¤erlere sahip oldu¤u
görülecektir. Tam kuru yo¤unluk ve hacim yo¤unluk
de¤eri de hava kurusu yo¤unlu¤a paralel bir durum
göstermifltir. Bu yo¤unluk farkl›l›¤›na, a¤aç yafl›, y›ll›k
halka geniflli¤i ve yetiflme ortam› faktör farkl›l›klar› etki
etmifl olabilir. Literatürde yer alan en genç odunlar

And›r›n yöresi deneme a¤açlar›na aittir (ort:107 yafl).
Denemelerde kullan›lan Karadeniz kay›nlar›nda ortalama
a¤aç yafl› 182 ’dir. Ayn› zamanda, y›ll›k halka geniflli¤inin
artmas› ile kay›n odunlar›nda yo¤unluk artmaktad›r.
And›r›n yöresi kay›n›nda y›ll›k halka geniflli¤i (ort.) 1,51
mm ve Karadeniz kay›n›nda ise 1,64 mm’ dir. Bozkurt ve
Göker (1987) ’de y›ll›k halka geniflli¤inin artmas› ile kay›n
odunlar›nda öz odunu oran›n›n artt›¤› ve bunun
yo¤unlu¤un artmas›na neden oldu¤u belirtilmektedir. Bu
nedenle, And›r›n yöresi deneme a¤açlar›n›n al›nd›¤›
yükseltinin (1740 m), Karadeniz kay›n›n›nkinden (1056
m) daha yüksek olmas›, yo¤unlu¤u azalt›c› etki yapan
di¤er bir faktördür. Çünkü, kay›n odununda, yükselti
art›kça yo¤unluk azalmaktad›r.
Yine, Tablo 5 baz al›nd›¤›nda, And›r›n yöresi do¤u
kay›n›n›n en az daralma yüzdesine sahip tür oldu¤u
söylenebilir. Daralma miktar› üzerine etki eden önemli
faktörlerden biri yo¤unluktur. Bozkurt ve Göker (1987)
taraf›ndan, yo¤unluk ile hacmen daralma miktarlar›
aras›nda do¤rusal bir iliflkinin oldu¤u belirlenmifltir.
Çünkü, yo¤unlu¤un artmas› ile odunda su tutabilen iç
yüzey artmakta ve bünyesine daha fazla su
ba¤lanabilmektedir. Yo¤unlu¤u art›r›c› faktörler, odunda,
daralma miktar›n› da art›rmaktad›r. Tablo 5 ’teki a¤aç
türleri aras›nda, geniflleme miktar›, daralmadan farkl› bir
durum göstermektedir. And›r›n yöresi do¤u kay›n› en az
daralan a¤aç olmas›na karfl›n, en fazla geniflleme gösteren
türlerden birisidir. Odunda, enine yönde geniflleme
miktar› üzerine fiziksel nedenler önemli derecede etki
etmektedir. Ayn› zamanda, yo¤unluk, öz odun-diri odun
oran› ve S2 fibril aç›s› da geniflleme miktar› üzerinde ay›r›c›
yönde etki edebilmektedir. Bektafl (1997) ‘de, a¤aç
malzemenin çal›flmas› üzerinde yetiflme ortam›
faktörlerinin ve ekolojik çevrenin etkili oldu¤u
belirtilmektedir.

Sonuç ve Öneriler
* And›r›n yöresi do¤u kay›n›, iyi kalite ve orta derece
a¤›rl›kta oduna sahip bir a¤aç türüdür. And›r›n yöresi
do¤u kay›n›, Karadeniz do¤u kay›n›na göre daha düflük bir
yo¤unluk ve hacim yo¤unluk de¤eri göstermifltir.
*And›r›n yöresi do¤u kay›n›nda daralma miktar›,
Karadeniz do¤u kay›n›na oranla az, geniflleme ise fazlad›r.
*Deneme a¤açlar›na ait Tablo 1’de gösterilen çap ve
boy geliflimi dikkate al›narak, bu a¤aç türüne Do¤u
Akdeniz yöresi a¤açland›rmalar›nda yer verilmelidir.
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Tablo 5.

Kay›n odununun baz› fiziksel özelliklerine ait bulgular.

A¤aç Türü

D12

DO

R

ßV

αV

Kaynak

Do¤u Kay›n› (Akdeniz)
Do¤u Kay›n› (Karadeniz)
Do¤u Kay›n›
Do¤u Kay›n›
Avrupa kay›n›
Avrupa kay›n›

0,663
0,669
0,663
0,660
0,720
0,710

0,631
0,645
0,589
0,634*
0,680
0,680

0,522
0,538
0,531
0,585*
0,572*
0,571*

15,27
16,21
15,5
15,5
17,9
17,9

18,29
17,84
16,49*
17,75*
19,01*
19,00*

(Bektafl ve Güler, 1999)
(Malkoço¤lu, 1994)
(Gürsu, 1960)
(Berkel, 1941)
(Bozkurt ve Erdin, 1990)
(Berkel, 1970)

*Örs (1986a)’daki kritere göre hesaplanm›flt›r.

*Kay›n odununun, yeknesak ve daha koyu bir renk
kazand›rmak ve boyut stabilitesi sa¤lamak amac›yla
genellikle buharland›ktan sonra kullan›lmas› yayg›n
oldu¤undan, sanayide kullan›ld›¤› yörelerde veya taze
halde buharlanmas› önemli oldu¤undan, üretim alanlar›na
yak›n yerlerde buharlama üniteleri kurulmas› gereklidir.
*Kay›n odunu, hem odun kalitesi hem de yetiflme
ortam› istekleri aç›s›ndan her kullanma alan›nda kendine
yer bulmaktad›r. Ancak k›sa sürede ardaklanmas› ve
k›rm›z› yürek oluflumu, bu türün, emprenyesinde,
kurutulmas›nda ve kullan›m› s›ras›nda baz› güçlükler
do¤urmaktad›r.

*Berkel (1970), Peters, (1997) ve Örs, (1986a, b)
taraf›ndan yap›lan di¤er araflt›rmalarda belirtilen hususlar
da dikkate al›narak, baz› fiziksel özellikleri araflt›r›lan
And›r›n yöresi do¤u kay›n› için kullan›m alan› olarak; masif
mobilya, kaplama, kontrplak, kontrtabla, iç dekorasyon,
parke, ambalaj sanayii (f›ç›, kutu ve sand›k), oyuncak, alet
saplar›, müzik aletleri yap›m›, bobin, odun kömürü, odun
katran›, sandal ve f›r›n küre¤i, ayakkab› kal›b› ve topu¤u,
ifl ve marangoz tezgahlar›, maden dire¤i (emprenye
edilerek), çit dire¤i, karoser imali, palet ve travers
yap›m›nda (emprenye edilerek), lif ve yonga levha üretimi
ile ka¤›t endüstrisi önerilebilir.
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